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During  the  Fall  of  2007,  as  part  of  a  much  broader  York‐Nigerian  Universities  linkage 
project  that  he  had  been  working  on  for  some  time,  Professor  Okafor  taught  an 
internationalized  version  of  a  pre‐existing  existing  course  entitled  “Human  Rights  in 
Africa.” At the same time, Professor Dakas of the Faculty of Law, University of Jos, Nigeria 
(assisted by Mr. J.D. Gamaliel) taught a similarly modified version of an existing course at 





real  time.  This pedagogic  linkage was  achieved  through  collaborative development with 
the partner faculty of a virtual transnational classroom (created via the use of cutting edge 
                                            
* Professor, Osgoode Hall  Law  School,  York University,  Toronto, Canada;  and Canadian Project Director of  the 
emerging  York‐Nigerian Human Rights  Education  and Research  (NIHERNET) Project of which  this  transnational 
classroom project is a part. Email: ookafor@yorku.ca. 
** Associate Professor/Reader and Ag. Head of the Department of Private Law, Faculty of Law, University of Jos; 
Visiting Professor of  International Human Rights  Law at Osgoode  (Fall 2007); and  former Honorable Attorney‐
General and Commissioner for Justice of the Plateau State of Nigeria. Email: dakasdakas@yahoo.com 




construct and use  this virtual  transnational classroom). We also wish  to express our  immense gratitude  to  the 
following  University  of  Jos  faculty:  Vice  Chancellor  Sonni Gwanle  Tyoden,  Deputy  Vice‐Chancellor  (Academic) 




staff  at  the  University  of  Jos  (especially  Tizhe  Zira  and  Emmanuel  George),  and  at  Osgoode  Hall  Law  School 
(especially  Gautam  Janardhanan  and  Nyree  Mahadeo)  also  deserve  our  immense  gratitude  for  their  tireless 
efforts  which  ensured  the  success  of  the  project.  Opeoluwa  Ogundokun’s  excellent  research  and  pedagogic 
assistance is gratefully acknowledged. 
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information  technology  (IT)  solutions)  which  served  as  a  key  mode  of  interfacing  and 
delivering the two separate but closely connected partner courses.  In order to fully form 
this  transnational  classroom,  class  instruction  and  discussion  were  supplemented  and 
complemented  by  web‐based  real‐time  video‐conferencing  (and  to  a  lesser  extent,  in 




In one  sense,  three  separate pedagogic  spaces were created and  interfaced:  the  regular 
classroom  in  Jos  (which  sometimes  met  outside  the  joint  Jos‐Osgoode  sessions),  the 
regular Osgoode course (which also had some separate meeting time of its own), and the 
joint  Jos‐Osgoode  virtual  classroom.  The  adoption  of  this  “tri‐space”  format  (this 
maintenance of two separate regular courses at Jos and Osgoode) was necessitated by the 






during  the  late mornings  in Toronto and  late afternoons  in  Jos). These web‐based video 










For  most  of  the  web‐based  video  conference  sessions,  students  at  both  the  Jos  and 















other  and  encouraged  active  participation.  Students  and  faculty  participated 
enthusiastically  at  both  ends,  some  more  than  others.  The  allotted  time  was  usually 
insufficient to exhaust the high energy that such discussions always generated. We had to 
take  care  to  ensure  an  equitable  allocation  of  the  available  time  between  the  Jos  and 
Osgoode  “teams” of  students,  and within  each  “team”  as well.  There were many more 
students at  the  Jos end  (usually over 20) than at the Osgoode end  (9 registered LLB and 
graduate students and 1 student observer from the University of Toronto). 
 
The web‐based  conferencing  sessions were  almost  always monitored by  at  least one  IT 
person  in  each of  the  two physical  classroom  locations  at  Jos  and Osgoode  in order  to 
ensure  that  the  equipment  functioned  well  and  the  internet  video  link  was  not 
disconnected.  Additionally,  the  Osgoode  IT  person  had  the  ability  to  monitor  the 
conference  from a  remote  connection, and even  send messages  to  the Osgoode  faculty 
and  students  via  the  video  screen  regarding  any  technical  hitches.  On  a  number  of 
occasions, despite several successful tests in between sessions, the conference was in fact 
disconnected  mid‐stream  and  the  IT  teams  at  both  ends  had  to  work  together  to  re‐
connect it.  
 








The  broad  objective  and  ambition  of  the  project  was  and  continues  to  be  to 
internationalize  in‐class discussions, enrich pedagogic experiences, encourage active and 





While  the  original  project  conception was  basically  Professor Okafor’s  idea,2  the  actual 
development  of  the  full  and  mature  idea  and  the  actual  project  design  occurred 
collaboratively between us (the partner faculty members at Osgoode and Jos) and with the 
IT staff at both ends. It was important to us that both the South partner (Jos) and the North 
                                            
2  In  turn, Okafor was  inspired by  the earlier efforts of Wes Pue of  the University of British Columbia  (and his 
collaborators  in  Canada  and  Australia),  and  Craig  Scott  of  Osgoode  (and  before  that  UBC)  to  teach 
intercontinentally or transnationally. Pue and co had taught a text‐based internet course in 1997, and Scott had 
taught a video‐conference based course in the late 1990s and early 2000s, using regular phone lines. 
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partner  (Osgoode)  participate  actively  and  fully  in  the  development  of  the  idea  from 
project design to completion, and thus have “ownership” of the project.  
 











The  project was  co‐funded  by  York University  and  the University  of  Jos.  Seperate  York 
Incentive and York Internationalization Grants were awarded to Professor Okafor, while a 
Visiting  Professorship  and  a Comparative Research  in  Law  and  Political  Economy  (CLPE) 
Fellowship were awarded  to Professor Dakas at Osgoode. Some  financial assistance was 









Nigerian universities  in  the  summer of 2004. We were  received well almost everywhere 
and  the  mood  of  the  potential  partners  in  Nigeria  was  largely  enthusiastic.  While  we 
already knew a lot about these institutions and Nigeria, we still learnt a lot from this trip. 
One important such fact was that while all the universities we visited had made impressive 














both worked with  the  IT  staff  at  Jos  to  ensure  the  success of  the  effort.  Even  after he 
departed from Jos, Okafor continued to be involved in the testing of the equipment. Dakas 



















and  international  human  rights)  were  particularly  well‐suited  to  being  offered  in  a 
transnational classroom setting.  
 
Such  a mode  of delivery  allowed  IT  resources  to be  creatively  leveraged  to bridge  vast 
distances (physical and social) and thus broker cross‐cultural communication, greater inter‐














                                            
5 See D. Harris, et al, supra note 1 at 3. 
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and  complex  view of  the  state of  things  (society, human  rights  talk  and  so on)  in both 
“Africa” and “the West”. For one, given the tendency to talk about the African continent 
almost  exclusively  in  terms  of  its  “lack”  of  this  or  that,  the  mere  fact  that  the  virtual 
transnational  classroom  could  be  done  at  all,  was  a  bit  of  a  lesson  to  many  Osgoode 
students  and  other  observers,  and  was  a  tiny  reversal  of  a  one‐sided  but  dominant 
































equity  benefit  in  this  case.  The  reduced  cost  leveled  the  playing  field  for  all  qualified 







Notwithstanding  the many advantages of  teaching  in  the virtual  transnational classroom 
mode and our strong commitment to the project, we confronted, and in almost all cases, 



















Although  Jos  was  able  to  contribute  significant  financial  and  human  resources  to  the 
project,  much  more  of  the  funding  was  contributed  by  the  York/Osgoode  side  of  the 
partnership. The danger we tried to guard against was that s/he who paid the piper often 
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ing”  (i.e.  ensuring  sufficient  and  efficient  audio  coverage  of)  the  considerably  more 
populous  Jos class presented a challenge. Similarly, ensuring adequate video coverage of 
the entire  Jos  contingent with a  stationary webcam mounted on a  computer presented 
problems. We  did  not  have  the  resources  to  deploy  a more  sophisticated  system  that 
would require the purchase and set up in Jos of an expensive Polycom video‐conferencing 
system.  As  importantly,  on  one  occasion  the  internet  video‐link  to  Jos went  down  and 
interrupted  the  joint  session  of  the  two  classes. Most  of  these  problems were  quickly 
resolved, but we are in the process of seeking more funding to improve the equipment we 






The  teaching and  IT  staff at both ends  spent hundreds of hours well above and beyond 
what one would normally  expect  to put  in  if one were  to plan  for  and  teach  a  regular 
course.7  Other than for our personal satisfaction as teachers, there is as yet little incentive 
(e.g.  real  course  release  time or added pay), other  then perhaps at promotion  time,  for 






























life  there,  had  taught  in  a  university  there  before  coming  to  Canada,  understood  the 
“culture”, knew much about what had to be done to succeed and had many strong human 
resource connections there. This made it easier for him to work successfully there and to 
actually get  things done. Regarding the Osgoode end Dakas had studied  in part  in North 
America  (at NYU), understood  the  culture well, and had many  strong  connections here. 
This had a similarly good effect. 
 























                                            
8 Ibid, at 5. 
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“The  intense,  face‐to‐face,  intellectual  exchange  possible  in  real  as  opposed  to  virtual 
communities has a quality about it which is impossible to replicate, even in endless hours 
spent  pecking  at  a  keyboard,  firing  meaning‐packed  electrons  into  the  void.  DCT  [i.e. 
distance communication technology] is not human communication.”9 
 











This  helped  us  anticipate  and  avoid/ameliorate  bottlenecks  and  serious  problems  that 
would have frustrated our efforts  in the end. For example, we avoided the use of analog 
phone lines in Jos – something that had looked like a great idea from the Osgoode end. We 




















                                            
9 Ibid. 
